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ҚИЯЛИКЛАР ВА ТОҒ ТУПРОҚЛАРИ
Алибоева Малика Алимовна., Жаббаров Зафар Абдукаримоич.,
Фахрутдинова Машкура Фазлиддиновна
М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Тошкент ш.
Аннотация: Мақолада Чотқол давлат биосфераси қўриқхонасида тарқалган
тоғ жигарранг тупроқларга турли таббиий олимларнинг ўзаро таъсири ва тоғ
тупроқларнинг хосил бўлишида шимолий,
жанубий
қияликларнинг таъсири
натижасида тупроқ профилини қалинлиги, таркибидаги гумус миқдори, карбонатлар
миқдори, мелькозёмнинг қалинлиги тўғрисида батафсил фикр юритилган.
Калит сўзлар: муҳофаза, атроф муҳит, экологик, қонун, тупроқ, тоғ
жигарранг.
Алибоева Малика Алимовна., Джаббаров Зафар Абдукаримоич., Фахрутдинова
Машкура Фазлиддиновна
Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека г. Ташкент
Аннотация: В статье подробно рассматривается взаимодействие различных
природных факторов на горнокоричневых почвах Чаткальского государственного
биосферного заповедника и толщине почвенного профиля, количесво гумуса, карбонатов,
толщине мелкозёма в результате влияния северных и южных склонов.
Ключевые слова: охрана, окружающая среда, экология, право, почва, горный
коричневый цвет.
SLOPES AND MOUNTAIN SOILS
Aliboeva Malika Alimovna., Jabbarov Zafar Abdukarimoich.,
Fakhrutdinova Mashkura Fazliddinovna
National University of Uzbekistan named after M.Ulugbek Tashkent
Abstract: This article discusses in detail the impact of different natural factors on the
mountain brown soils at the Ugam-Chatkal State Natural National Park of Uzbekistan,
including the thickness of the soil profile, the amount of humus, carbonates, the thickness of the
fine earth as a result of the influence of the northern and southern slopes.
Keywords: conservation, environment, ecology, slope, humus, mountain brown soil.
Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон республикасининг ер ресурсларини
муҳофаза қилиш, тартибга солиш, бошқариш, хуқуқий асосларини яратиш,
тупроқлар ҳолатини яхшилашга жуда катта эътибор қаратилмоқда. Бунинг бир
далили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис томонидан «Мухофаза
этиладиган табиий худудлар тўғрисида»ги қонун ҳсобланади. Бу қонуннинг
асосий мақсади: биринчидан муҳофазага мухтож бўлган табиий худудларни
ташкил этиш, иккинчидан уларни имкон қадар муҳофаза қилиш, учинчидан
табиатга бўлган муносабатларни тўғри тартибга солиш, тўртинчидан кенг
миқёсида аҳоли жамоат ўртасида экологик тарғибот ишларини амалга
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оширишдан иборат. Аша шундай худудлардан бири Тошкент вилоятида
жойлашган Чотқол давлат биосфераси ҳисобланади.
Тоғли худуд республиканинг умумий майдонини қарийиб 11% ини ташкил
этсада кам бўлишига қарамасдан унинг ўрни ва аҳмияти ниҳоятда катта. Ажойиб
гўзал ўлкалар республикамиздаги асосий сув манбаи, сув режимини бошқариб
турадиган худуд, ям - яшил, ранг баранг ўсимлик дунёси атроф-муҳитнинг
софлигини сақлашда катта ҳисса қўшадиган ва жуда кўп дам олиш масканлари,
болалар оромгоҳлари жойлашган худуд ҳисобланади.
Тошкент вилоятида иккита муҳофаза қилинадиган худудлар бўлиб,
биринчиси 1947 йилда 35 минг гектар майдонда Чотқол тоғ ўрмон мелиоратив
тажриба станцияси (ЧТЎМТС) ташкил қилинган. Ҳозирги кунда бу маскан Чотқол
давлат биосфераси деб номланади. Иккинчиси 1990 йилда ташкил этилган “Угом Чотқол” давлат табиат миллий боғи бу Ғарбий Тянь - Шоннинг 500 минг
гектардан кўпроқ қисмини қамраб олган худуддир. Буларни хақиқатдан ташкил
қилишдан асосий мақсад юқорида қайд этилгандек Ғарбий Тянь- Шонда
экотизмни асраб авайлаш ва атроф - муҳит ҳолатини доимий таҳлил қилиб
бориш ҳисобланади.
Шарқнинг буюк олими Абу Али Ибн Сино тупроқнинг сув ва шамол
таъсирида емрилиши (эрозияга учраши) ҳақидаги дастлабки маълумотларни
келтириб эрозиянинг ер рельефи билан боғлиқ эканлигини кўрсатади ва
сабабларини шундай тушунтиради ”...ер қатлами, ер моддаларининг юмшоқ ва
қаттиқ жойлари бўлади ва сув шу юмшоқ ерларни ювади ёки юмшоқ жойларни
шамол ялайди...” деган бу жараёнлар бевосита қияликларга хам тегишли деган
фикрини баён қилади. Кейинчалик тупроқшунослик фанининг асосчиси рус
олими В.В.Докучаев хам – рельеф ҳақиқатдан тоғ тупроқларини ҳосил бўлишида
тупроқ тақдирини ҳал этувчи асосий етакчи омил деб олим Абу Али Ибн Сино
фикрларини таъкидлайди. Хақиқатдан хам тоғ тупроқларнинг хосса ва
хусусиятлари рельеф ва унинг элементларига жуда боғлиқдир.
Маълумки, тоғ тупроқлари вертикал қонуният бўйича тарқалган бўлиб яъни
денгиз сатҳидан баландликка қараб тупроқлар кетма кетлиги ўзгариб боради.
Тоғли ўлкаларда ҳудуднинг релъеф шароити, тоғ қияликлари, нишаблиги, қуёшга
нисбатан жойланиши, нуралган жинсларнинг тарқалиши, мелкоземли
қатламнинг қалинлиги, ўсимлик қопламининг зичлиги ва бошқаларда ўз
таъсирини шу жой тупроқларида намаён этади.
Тоғ тупроқлари худуд тупроқлари бўйича олиб борилган А.Назаров [2],
М.Фахрутдинова [5], А.Хоназаров, Л.Турсунов, М.Фахрутдинова ва бошқалар
[6], тадқиқотлар шуни кўрсатадики, текисликда тарқалган тупроқ қоплами
билан ўзига яраша мураккаблиги хамда унда кечаётган жараёнларнинг
яқоллиги кўзга ташланиши билан ажралиб туриши тўғрисида маълумотлар
берилган. Чунки тоғли худудларда хар бир тупроқ хосил қилувчи
омилларнинг таъсири ўзгача. Биргина рельеф омилининг элементларидан
қияликнинг таъсирини кўрадиган бўлсак, барча томонларида тупроқ ҳосил
бўлиш жараёни бир хилда кечмайди. Ҳар бир қияликнинг нишаблик
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даражаси, экспозицияси (кунга ёки қуёшга соя томондалиги), ўзига хос
намлик режими, ўсимлик қопламининг тури ва унинг зичлигига эга бўлади.
Ўзбекистонлик олимлардан А.Назаров [2], Г.С. Мирхайдарова [3]
У.Тожиев [4], Г.Набиева [1], М.Фахрутдинова [5] ва бошқалар тоғ
тупроқларининг хосса ва хусусиятларини ўрганиш бўйича жуда кўп
тадқиқотларни олиб боришган лекин шунга қарамасдан хали анча
ўрганилиши зарур бўлган муаммолар мавжуд.
Худуд бўйича олиб борилган кўп йиллик тадқиқотларнинг кўрсатишича,
тупроқ ҳосил бўлиш жараёни, тупроқ типларини, типчаларини, текислик ва
тоғли ўлкаларда тарқалишида, айниқса, уларнинг морфологияси, хоссаларида
умумий ва хусусий белгиларнинг мавжудлиги аниқланди. Тоғли худудларда
мухофаза қилиш биринчи навбатда тупроқ қопламини ўрганишдан иборат.
Бу ўзига яраша мураккаблиги хамда унда кечаётган жараёнларнинг яқоллиги
кўзга ташланади. Чунки тоғли худудларда хар бир тупроқ ҳосил қилувчи
омилларнинг таъсири текисликда тарқалган тупроқларга нисбатан ўзгача
бўлиб, бошқача этилганда бир биридан кескин фарқ қилади. Текисликда
тупроқ ҳосил қилувчи омилларнинг таъсирини кузатиш жуда қийин. Тоғли
ўлкаларда эса буни акси кечадиган жараён яққол кўзга ташланади. Олинган
маълумотларга назар ташласак турли қияликларда иқлим элементларини
яъни ёғин миқдори, қуёш нурининг тақсимланиши ва хокозоларнинг таъсири
унинг ўсимликлар билан қопланишига, гумусли ҳолатига, таркибидаги
карбонатларнинг
тупроқ
профилида
тарқалишига,
сувга
чидамли
агрегатларнинг ҳосил бўлишига, тошлилик даражасига ва бошқа бир қатор
хоссаларига таъсир кўриниб турибди. Бир бирига жуда хам боғлиқ равишда
ўзгариб боради. Ҳар бир қияликнинг нишаблик даражаси, экспозицияси
(кунга ёки қуёшга соя томондалиги), ўзига хос намлик режими, ўсимлик
қопламининг тури ва унинг зичлигига эга бўлади.
Турли қияликларда (шимолий ва жанубий) турли баландликларда
турлича тупроқлар ҳосил бўлади. Хар бир кияликда, минтақада баландликда
ўсадиган ўсимлик тури ёғадиган ёғир миқдори бевосита тупроққа ўз
таъсирини кўрсатади. Масалан тупроқ гумуси тупроқ таркибидаги жуда
мураккаб органик бирикма ҳисобланиб, унинг келиб чиқиши, шаклланиши,
узоқ муддатли жуда босқичма босқич биокимёвий ва микробиологик
жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлган мўжизавий модда ҳисобланади.
Тупроқ гумуси мўжизавийлиги она жинсдан тубдан фарқ қилувчи, кимёвий
жиҳатдан эса она жинси таркибида мутоқо учрамайдиган бирикмаларни
сақловчи махсулот ҳисобланади. Тупроқдаги гумус ҳосил бўлиши натижасида
унинг хоссалари ўзгаради, унда кечадиган жараёнлар тезлашади, донадарлиги
яхши бўлиб, сувга чидамли агрегатлар миқдори ортади ва айниқса эрозия
жараёнига қарши тура олиш қобилятига эга бўлади.
Маълумки, турли қияликларда айниқса жанубий қияликларда эрозия
жараёнлари тупроқни хосса хусусиятларига салбий таъсир кўрсатиб,
жумладан, ўсимликлар қопламини камлиги, гумус миқдорини камайишига,
ювилиш таъсирида тошлилик даражасини ортиши кузатилади Шунинг учун
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хам эрозия жараёнлари гумус миқдори кам бўлган юқори тошлилик
даражасига эга бўлган жанубий экспозиция қияликларида кўпроқ юзага
келади. Ўсимлик дунёсининг кам ривожланганлиги, айрим жойларда умуман
ювилиб кетганлиги оқибатидан сув эрозиясига берилувчан ҳисобланади.
Демак, жанубий қиялик тупроқларида эрозияланиш жараёнлари шимолий
қияликларга қараганда бир мунча шиддатлироқ кечади. Асосий сабаб
худуддаги тупроқ қопламининг ўсимликлар билан қопланганлигини паст
бўлганлиги, қияликларнинг тиклиги, тошлилик даражасини юқори
эканлиги, гумусли қатламнинг қисқалиги, миқдорини камлиги ҳисобланади.
Тоғ тупроқларнинг чим ва чим ости қатламлари қалинлиги одатда тоғ
қияликларининг нисбийлиги ва ўсимлик қопламининг ҳолати, турлари ва
формациялари билан бевосита боғлиқ бўлади. Тупроқдаги бундай қатламларнинг
қалинлиги ҳамда унда мавжуд ўт – ўсимликлари, тупроқ ва ҳайвонот дунёсининг
қолдиқлари бу тупроқдаги гумус миқдорини қолаверса уларнинг гумусли ҳолатини
белгилайди. Чунки бу қатламларда гумус кўрсаткичи асосан ўсимлик
қолдиқларининг умумий жамғармаси ҳисобида кўпаяди. Шимолий қияликда
жойлашган тоғ жигарранг карбонатли тупроқларда ўсимлик қопламининг
нисбатан кўплиги ҳисобига гумус миқдори бу тупроқларда 3,33 % ўртасида (юқори
қатламларда), жанубий қияликларда эса 2,16 %, шимолий қияликда кесманинг
юқори қатламида 5,09%, атрофида тебраниб туради, бу юқорида кўрсатиб
ўтилганидек тупроқ кесмасининг қалинлиги 10-кесмада 0-90 см.ни, 12-кесмада 0-45
см.ни шимолий қияликдан олинган тупроқ кесмаларининг қалинлиги 0-105 ва 0-124
см ни ташкил қиломоқда. Демак тупроқ кесмалар и жанубий томонда шимолий
томонга нисбатан қисқалиги, бу бошқа элементларга нисбатан хам фарқ қилиши
берилган 1-жадвалда намаён бўлиб турибди.
Тупроқ таркибидаги гумусга қараб азот хам боғлиқ равишда қонуният
бўйича юқоридан пастга томон камайиб боради. Тупроқ таркибидаги умумий
калийни бўлиши 1,55-2,11 % ва ундан ортиқ учрайди бу ўз навбатида калийга
бойлиги билан тавсифланади, бу бевосита она жинснинг кимёвий таркиби билан
боғлиқлигидан далолат беради. Тоғ тупроқларнинг ўзига хос белгиси генетик
қатламларда СО2 - карбонатларнинг миқдорини юқорилигидир. Тоғ жигарранг
карбонатли тупроқлар асосан жанубий қияликда, шимолий қияликларга
нисбатан серкарбонатли ҳисобланади.
Берилган жадвалдаги карбонатлар миқдорига назар ташлайдиган бўлсак ,
шимолий қияликдан олинган кесмаларни юқори қатламларида
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1 жадвал.
ТУРЛИ ҚИЯЛИКЛАРДА ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРИНИНГ АЙРИМ
КИМЁВИЙ КЎРСАТИЧЛАРИ
(абс. қуруқ тупроқ оғирлиги нисбатан% ҳисобида )
Кесма
Гумус
Умумий
Умумий
Калий
Карбонат
чуқурлиги
азот
фосфор
СО 2
1
2
3
4
5
6
10 – кесма. Тоғ жигарранг карбонатли шимолий кияликда
17 градус
0–5
3,33
0,281
0,20
2,11
7,5
5 – 17
2,91
0,236
0,19
2,01
8,2
17 – 37
1,88
0,109
0,12
1,86
8,3
37 – 56
0,65
0,088
0,195
1,90
9,0
66 – 90
0,45
0,058
1,55
9,3
12 – кесма. Тоғ жигарранг карбонатли жанубий кияликда
25 градус
0–3
2,16
0,20
0,21
1,98
8,1
3 – 23
1,05
0,15
0,18
2,04
7,9
23 – 75
0,61
0,069
0,16
2,01
9,3
17-кесма. Тоғ жигарранг типик шимолий қиялик 13 градус
0-7

5,09

0.42

0,18

2,41

0,92

7-24
4,29
0,36
0,19
2,37
2,2
24-48
2,95
0,26
0,20
2,19
4,3
48-81
1.15
0,23
0,18
2,19
6,6
81-105
0,49
0.12
0,10
2,22
7,7
20-кесма. Тоғ жигарранг типик шимолий қиялик 15 градус
0-9
4,93
0,30
0,15
2,50
0,99
9-24
3,53
0,30
0,17
2,29
2,4
24-54
3,16
0,20
0,18
2,30
6,5
54-77
1,74
0,19
0,18
2,30
6,6
77-90
1,03
0.18
0.18
1,98
6,7
90-124
0,51
0,17
0.18
1,90
8.7
карбонатларнинг миқдорини юқори эканлиги шимолий қияликларда эса
буни акси карбонатларнинг миқдори кесманинг пастки қисмида юқори эканлиги
намликнинг қияликлар бўйича тақсимланишини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.
Шундай қилиб, хулоса қилиш мумкинки, тоғ тупроқларининг
ривожланишида қиялик катта ўринни эгаллайди. Айниқса рельефнинг
қиялик экспозицияларида намликнинг тақсимланиши, қуёш нурининг
тарқалиши, ўсимлик қоплами, зичлилиги, тошлилик даражаси бевосита
тупроқ профилига ўз таъсирини кўрсатади. Натижада бир биридан таркиби
ва хоссалари билан фарқ қилувчи бир хил баландликда турли қияликларда
турлича тупроқ типлари хосил бўлади. Шимолий қияликларда
ёғин
миқдорини кўплиги ва ўсимликлар қопламининг қалинлиги ҳисобига гумусга бой
ва юқори қисмида карбонатлар миқдорини ювилганлигини, жанубий қияликларда
гумуснинг камлиги ва карбонатларни юқори эканлигини кайд этиш мумкин.
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